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ABSTRAKT
Ambientet krijohen si mundësi për të mbushur boshllëkun shpirtëror dhe për të plotësuar
kërkesat e shoqërisë, si edhe në aspektin kulturor-artistik. Megjithatë ndjehet mungesa në
masë e këtyre hapësirave në shoqërinë tonë. Ndër e hapësirat më në mungesë te ne, janë
hapësirat publike siç janë hapësirat për ruajtjen, zhvillimin dhe ekspozimin trashëgimisë,
kulturës dhe artit.

Hapësirat publike, ku pjesë e tyre janë edhe muzetë, ato të artit bashkëkohor janë pasqyrë e
jetës kulturore dhe shoqërore të një komuniteti apo vendi. Duke e pasë parasysh se njeriu si
pjesë e komunitetit apo dhe si vizitor kalon një pjesë të bukur të jetës në këto lloj ambiente
duke e përmbushur vetën në shumë mënyra, pasi që këto lloj hapësira dhe ambiente njihen
për shpërndarje të informaicioneve, komunikim aktiv, qasje në kulturë dhe art si dhe
grumbullimin e komunitetit te artistëve dhe vizitorëve nga vendi dhe më gjerë. Si rrjedhojë
është dizajnuar projekti i “Muzeut te Artit Bashkëkohor”, synimi kryesor ka qenë rritja e
mardhenieve në mes historisë dhe të re-së, në mes traditës dhe inovacionit. Këto hapësira
demonstrojnë mënyrën e ndërveprimit mes shoqerisë artistike dhe asaj civile me ambientin e
krijuar në frymen e artit bashkëkohor dhe mundesinë e zhvillimit në aspektin shoqëror dhe
ekonomik. Qëllimi është shkrirja në mes peisazhit dhe arkitekturës e cila shpaloset për
vizitorët ashtu siç përceprohet përmes lëvizjes së çdo individi nëpërmjet hapsirës dhe
kohës. Me fjalët tjera ky vend mund të perkufizohet si hapësirë inspiruese e cila ndikon në
zhvillimin e imagjiatës dhe krijimin e shprehisë ndaj artit kulturës dhe socializimit.

Si përfundim një vend i zhvillimit të artit dhe kulturës do të mundësonte shoqerisë të kenë një
jetë kulturore dhe artisike më aktive dhe do ndikonte në ngritjen e vetëdijes në aspektin
shoqëror dhe artistik. Atraktive nuk do të jetë vetëm programi që do përmbajë objekti por
edhe vet objekti dhe do ishte pjesë e pandashme e aktiviteteteve kulturore dhe artistike të cilat
përveç kësaj do kishin prurje si nga aspekti artistik, kulturor, intelektual dhe ekonomik, gjë e
cila është pozitive edhe në të mirën e komunitetit apo edhe ekonomisë shtetërore në
përgjithësi.
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1 HYRJE
“Ne duhet të dimë se i gjithë arti historik ishte bashkëkohor dhe i gjithë arti bashkëkohor së
shpejti do të jetë historik.”
Maurizio Nannucci

Përkufizim se çka është bashkëkohore është gjithmonë në lëvizje, i bashkëdyzuar me të
tashmën dhe me kohën e fillimit të saj që lëvizë pëpara.
Muzeumet janë instutucione që kanë për qëllim përfshirjen e gjithë atyre që do të jenë pjesë e
përvojave tona të përbashkëta kulturore. Secili qytetar mund të kalojë në muze dhe të vlerësoj
arritjet më të larta të kultures së tij. Nëse ai kalon shumë kohë aty do të thotë që ai po
transformohet. Dhe kjo pikërisht është arsyeja që themeluesit e muzeve kanë në mendje
kur ata blejnë koleksionet për vendet e tyre. (Mark Lilla 1985) [4] Pra muzeumet bëjnë
ruajtjen dhe koleksionimin e artifakteve dhe objekteve tjera artistike, kulturore, historike dhe
shkencore, që të jenë në dispozicion të shikuesve përmes ekspozitave te cilat mund të jenë te
përhershme dhe të përkohëshme. Muzeumet më të mëdha gjenden në qytetet më të mëdha të
vendeve te ndryshme dhe ato lokale që gjenden në qytete më të vogla. Muzetë kanë një varg
objektivash, duke filluar nga ofrimi i hulumtimeve dhe specilaistëve si dhe për ti shërbyer
publikut të gjerë. Janë disa tipe të muzeumeve duke perfshirë muzetë e artit, muzetë e
historisë natyrale, muzetë e shkencës, muzete e luftës, muzetë e fëmijeve etj. Fjala muze nga
gjuha angleze “museum”, vjen nga fjala latine “musea”, mirëpo origjina e saj vjen nga Greqia
antike (Mouseion), i cili i dedikohet hapësirës apo vendit “Muses” (zotit hyjnor të artit në
mitologjinë greke).(Findlen, Paula 1989) [5]

Figura 1. (Qendra Pompidou) (Foto 1997, Francë)
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Ndrësa sa i përket artifakteve, artit dhe historisë ka shumë definicione të ndryshme. Pra arti
dhe historia e artit krijojnë një artifakt sepse njëra përmbush tjetrën. Më e rëndësishme është
historia që e definon natyrën se çka është. Arti është një lloj kategorie universale që arrihet
nga materializimi dhe punohet nga personi fatlum i cili quhet artist. Pra edhe arti ka evoluar
me kohën ashtu si dhe aktiviteti njerëzor duke filluar nga parahistoria deri me sot si: arti i
shpellave, arti grek, arti krishter, arti afrikan, kinez, amerikan etj, ku të gjitha këto e tregojnë
edhe një kthesë në evolimin e historisë së njerëzimit. Arti është edhe nocion që definon edhe
historinë që ka ekzistuar në atë periudhë kohore.
Në shek. XX-të në muzeumet siç janë: Muzeu Pompidou, Muzeu Metropolitan kishin
ekspozita të pakta dhe hapësira më të vogla por me kalimin e kohës u shtua numri i
espozitave gjithashtu u zgjeruan dhe hapësirat e muzeumeve . Këto muzeume përmbanin
udhëtime në dorëshkrime më të vjetra se pesëdhjetë vite. Dhe pas disa viteve më vonë në
katalogun e ekspozites se kubizmit dhe artit abstrakt prezantuan një diagram ku ishte bërë
renditja kronologjike e lëvizjeve historike në art ku përfshiheshin tri dekadat e shek.XX-të,
pra edhe kronologjia është një pjesë e rëndesishme në paraqitjen e artifaktve dhe historisë së
artit.(The Unmaking of Art by Walter Benjamin)
Origjinaliteti dhe karakteri unik janë nocione përbërëse të historisë së artit dhe të qenurit
artifakt. [3]
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2 LITERATURA E SHFLETUAR

2.1 Çka ishte arti bashkëkohor
Arti bashkëkohor në fillimet e shekullit XXI-të është diskutuar shpesh, nëse ideja e artit
bashkëkohor është e re. E gjithë puna e artit të artistëve ishte njëherë bashkëkohore dhe
kulturës të cilën e krijuan ata, ata i përkisnin botës në të cilën kanë lindur aq sa puna e artit të
sotshëm na përket neve.
Çka ishte arti bashkëkohor? Richard Mayer rivendos bahkëkohoren nga amnesia teorike e tij,
dhe sjell që bashkëkohorja është histori e artit në vete. Meyer hulumtoi ngjarje të ndryshme
gjatë studimeve, ekspozitat dhe përceptimin e hershmëm te shekullit XX-të në art dhe
kulturën vizuele. Ai analizoi kurset universitare mësuar nga Alfred Barr në kolegjin
Wellesley në 1927 si moment kyç në njohjen e punës së artistëve që jetonin në disiplinën e
historisë së artit, që kthehet në seritë e ekspozitave që nga 1930-ta dhe vendos në dialog artin
baskëkohor me paramodern-en që radhitet që nga pikturat në shpellat parahistorike deri tek
pikturat në Rilindjen Italiane. Meyer gjithashtu trajton debatin që u ngrit në 1948-ën mbi
vendimin e ndryshimit të emrit të Istitutit për Artin Modern në Institutin për Artin
Bashkëkohor dhe diskuton tezën e parë PhD-së në historinë e artit të shkruar nga artisët
bashkëkohor. Sipas momenteve korrigjuese në historinë e artit aktual. Meyer ridefinon
``bashkëkohoren`` si kusht për të qenë gjallë dhe së bashku me momentet e tjera, artisët dhe
objektet. Seleksionimi i gjerë i fotografive, disa me ngjyra nga puna e artit në broshurën e
muzeut të arteve të bukura dhe kopertinat e revistave kanë mbeshtetur në zgjerimin e
rrëfenjës se Meyer-it. Këto punime ishin bashkëkohore në momentin e tyre. Tani sipas
vlerësimit të Meyer-it ato bëhen bashkëkohore te ne gjithashtu.
Në vitet e fundit disa studiues dhe kritikë kanë vendosur bashkëkohoren si periudhë e
dallueshme në zhvillimin e artit dhe kulturës. Kur shohim historinë e artit të bëhet kritik,
atëherë ne shohim historinë e artit të bëhet bashkëkohor (Rosalind Kraus 1-13). Ndërsa
sipas historianit të artit Alexander Alberro si shembull, bashkëkohorja mund të gjurmohet
nga burmet specifike dhe data e origjinës.
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Vitet në vijim 1989 janë parë emergjencë e periudhës së re historike, jo vetëm se ra Bshkimi
Sovjetik dhe filloi epoka e globalizimit por teknologjikisht ishte bërë integrimi elektronik ose
kulturë digjitale, ekonomike, neoliberale me qëllim që ti bëjë njerëzit më dominues dhe më
social. Përbrenda konteksitit të arteve të bukura kjo periudhë kishte me u njohë si art
bashkëkohor. Sipas tij kjo periudhë e re ka zhvedosur paradigmat e mëparshme të artit të
shekullit XX-të veçanerisht konceptet e modernizmit dhe avant-gardës.
Sipas Medinas termi bashkëkohor është termi i cili qëndron për të shënuar vdekjen e
modernizmit. Ndërsa sipas Terry Smith arti bashkëkohor është fenomen i viteve 1980, kemi
filuar ta shohim rreth viteve `89 ku zhvendoset nga modern-ia në bashkëkohore. Në artin
vizuel ishte e qartë se po lindte ndryshimi përgjatë viteve `50-ta që zhvillohet në të `60-ta,
`70-ta mirëpo padyshim gjatë të `80-ave shihet më se shumti ndryshimi nga arti modern në
atë bashkëkohor.
Ky libër ndjek lëvizje të ndryshme. Më tepër në dy dekadat e fundit, ajo merr një pamje më të
gjatë të historisë së re. Që nuk do të thotë se rënia e murit të Berlinit ose ngritja e internetit
apo edhe efektet e globalizimit janë origjinë e bashkëkohores, ky libër kthehet në momente
më të hershme të shekullit XX-të kur puna e artistëve të gjallë ishte në vazhdim. Sipas fjalorit
anglez të Oksfordit është ti përkasësh kohës së tashme, periudhës, ekzistimit bashkë në kohë.
Sipas një hyrje (co-temporary) ishte e përdorshme gjatë shekujve XVII-XVIII dhe u bë e
famshme në 1725-ën. Sipas Crow arti është i shquar nga statusi i tij si objekte ekspresive
``nga e kaluara ato vinë në mesin tonë si udhëtime nëpër kohë. Ndërtimin në këtë linjë të
argumentit, ai propozon se kategoria e Alfred Barr mund të perfshijë jo vetëm krijimin e
punës së tanishme të artistëve që jetojnë mirëpo edhe ato të udhëtuesve të kohës që mbërrijnë
në mesin tonë nga momentet e hershme në kontekstin historik.(Crow 14-24)
Ngjarjet nga e kaluara- Më 1948 u ndërrua emri i MOMA-s (Muzeut të Artit Modern) në
ICA (Institutin e Artit Bashkëkohor) në Boston. Ndryshimi i emrit qe i nevojshëm sipas
Institutit sepse idea e artit modern është vendosur në një version të kufizuar apo të cekët të
Modernizmit Evropian. Në një hapje publike u shpall emri i ri, ICA deklaron se arti modern
ishte bërë një kult hutimi që mbështetej në themelet e rrëzikshme të errësirës dhe mohimit
duke shfrytëzuar privatësinë, shpesh sekrete, gjuhë e cila kërkonte ndihmën e një përkthyesi.
Alfred Barr ishte profesor i historisë së artit i cili mësoi studentët e tij se si të shikonin jo
vetëm në piktura dhe skulptura por gjithashtu në fotografi, topografi, film, teatër etj.
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Tanimë ishte një drejtor i muzeut i cili ishte pajtuar plotësisht me bashkëkohoren ose si e
quante ai dhe e përshkruante si art që po jetohet mirëpo duke insistuar në rrënjëzimin e
historisë së kaluar.
Riprodhimi dhe origjinaliteti – Barr- ska rëndësi sa perfekt punohen punimet nga pikturat e
mëhershme sepse ato i përkasin kohës në të cilën kanë eksiztuar por është e rëndësishme
riprodhimi por në mënyrën dhe këndvështrimin e kohës së sotme sepse përndryshe do të jetë
kopjim dhe asgjë e re. Sipas Alfred H. Barr arti i cili duket progrsiv dhe i gjallë sot ndoshta
nuk do të duket kështu të nesërmen. Përmbajtja e muzeut duhet të jetë ë lidhur me atë që
ʽʽpuna e se kaluarës e cila është e lidhur me të tashmenʼʼ. Ndoshta për më tepër bartë forma
të reja të artit bashkëkohor dhe me të lidhje të reja të historisë së artit duke i bartur në të
ardhmen. Në maj të vitit 1928 Barr publikoi pjesën e parë të kritikës arkitektektonike. Më
tepër se trajtimin e punës se Frank Lloyd Wright, Bauhaus-it, ose Le Corbusier-së, ai u
fokusua në ndërtesën e dizajnuar nga F.C.Lutze, i njohur si inxhinier që jetonte në Boston.

Figura 2. Fotografi e Alfred H. Barr
(Shek. XX)
Ndërtesa ishte fabrika Necco-së. Në këtë artikull Barr lavdëron dizajnin funksional të
fabrikës dhe tërheqjen gjeometrike. Ai shkroi në mënyrë të qëndrueshme aprovuese
ndryshimin e madhësisë, proporcionin, lustrimin e dritareve, duke përfshhirë edhe lojën e
thjeshtë të hapjeve dhe mbylljeve të kornizave të dritareve nëpër fasadë. Ai vlerësoi shumë
oxhakun gjigant të fabrikës si vlerë të rritur të ndërtesës të cilës i përkiste, ʽʽashtu si bazilikat
Italiane dhe këmbanoret e tyre janë reciprokisht plotësueseʼʼ. Ai përgëzoi vendimin e Lutze-s
për lënien të dukshme të ventilatorëve në eksterier, procesin e tubacioneve, dhe mledhjen e
pluhurit në pjesën e pasme të fabrikës, se sa fshehjen e tyre prapa një atike dhe parapeti falso
(Alfred H. Barr 81-92).
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Admirimi i Barr për makinerinë industriale e mbush përshkrimin e tij si ``enterieri i mbushur
me kompleksin e mahnitshëm të gjeneratorëve, boilerët, spërkatësit automatikë, tubat e gjatë,
filterët, frigoriferët, dhe pompat. [1]

Figura 3. (Fabrika Necco) (Foto 1928, USA)

2.2 Fenomenologjia në arkitekturë
Analiza e substancës, aplikimit dhe ndikimi-të dizajnosh eksperiencën është një mundësi
unike e arkitektit. Teoria e fenomenologjisë pranon këtë mundësi për përdorimin e
projektimit shqisor në rregull të vendosjes eksperimentale, hapsirën arkitektonike.
Fenomenologjia demonstrohet në arkitekturë si manipulim i hapsirës, materialit, dritës dhe
hijës për të krijuar një përplasje të paharrueshme përmes ndikimt në shqisat e njeriut.
(Malpas) shpalos argumentet e përmbledhura në librin e tij “Heidegger`s Typology”, ku
diskuton rreth temave si: rolin e vendit në mendimin filozofik. Sipas tipologjisë Heideggeriane ai tregon edhe rolin e materializimit në punën e artit si dhe kuptimin e nostagjisë. [9]
Teoria përkrah integrimin e përceptimit të shqisave si funksion i formës së ndërtuar. Krijon
ekspriencën e cila është përtej prekjes, por më tepër abstrakte, e vëzhguar dhe e përceptuar.
Kompozimet dhe besimet e Alberto Perez Gomez, Steven Holl dhe Peter Zumthor theksojnë
fuqinë e fenomenit në konstruktet e tyre teorike. Argumentet e tyre konnsiderojnë se përvoja
shqisore ndërmjet objektit arkitektonik dhe atyre që e hasin, ajo përvojë duhet të jetë kritikë
dhe kompliment.
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Në librin e tij “Arkitektura dhe Kriza e Shkencës Moderne” Alberto Perez Gomez sfidon
arkitekturën moderne dhe riafirmon rolin e saj si teatër i kujtesës dhe metaforës që nuk ka
asnjë gjë sa një strukturë e pakuptimtë (Rykwert). Perez Gomez shpreh origjinën e programit
arkitektonik përmes përceptimeve njerëzore dhe eksperiencat shqisore, ku ai sugjeron: “Trupi
njerëzor” është vend i të gjitha formulimeve për botën; nuk është vetëm okupimi i hapsirës
dhe kohës por përbëhet nga hapsira dhe përkohëshmëria” kjo eksperiencë më tepër është
“gjeometrike”. Zgjatja e kësaj përbën shtyrjen e projektimit arkitektonik, krijimi i një rregulli
tingëllues me trupin e vet.(Perez Gomez 3). [8]
Fenomenologjia mund të shfaqet nëpërmjet rregullimit të elementeve arkitektonike. Steven
Holl deklaron, “Përderisa shqisat dhe mbresat në heshtje na tërheqin në fenomenin fizik të
arkitekturës, forca krijuese gjendet prapa synimit te saj”. (Holl, Pallasmaa dhe Perez Gomez
41) [6]
Në librin e tij “Thinking Architecture”- Peter Zumthor beson në atë se “Në punën time si
arkitekt”, unë kam kontribuar në kornizën egzituese fizike, në atmosferën e vendeve dhe
hapsirave që ndezin ndjenjat tona (Zumthor 85-86).
Materiali është forma e prekshme e fenomenologjisë e cila ndihmon kujtesën. Zumthor
shpesh përshkruan disa kujtime të forta përmes shprehjes së cilësisë dhe materialeve. Ai
fillon me “Ishte një kohë kur unë kam përjetuar arkitekturën duke mos menduar për të”,
shpreh ilustrimin real në kujtimet e femijërisë për cilësinë e substancës së “dorezës së veçantë
të derës”, “rërën nën këmbët e tij”, si dhe “asfaltin e butë të ngrohur nga dielli”. Fenomeni i
materializimit nxit kujtimet dhe emocionet, reflektimin në shtresat e kësaj teorie. Kujtimet si
këto përmbajnë përvojën më të thellë që unë njoh. Ato janë rezervuare të atmosferës
arkitektonike dhe imazhet të cilat i kam ekspolruar në punën time si arkitekt. (Thinking
Architecture 9-10). [7]
2.3 Përdorimi i hapësirave publike si dhe kthimi i tyre në “Muze të Artit”
Gjatë hulumtimeve mbi shfrytëzimin e hapësirave publike dhe kthimin e tyre në qendra
kulturore siç janë muzeumet e artit, shumë lloje të ndërtesave siç janë fabrikat si hapsira
publike janë kthyer në qendra kulturore-muzeume. Ku ndër to do të përmenden si; Tate
Modern-Londër, Santral Istanbul-Stanboll, CaixaForum-Madrid
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Tate Modern-Është galeri e artit modern që gjendet në Londër. Tate mban koleksionin e artit
britanik nga viti 1900 deri në ditët e sotme dhe artin modern dhe bashkëkohor ndërkombëtar.
Galeritë janë të vendosura në ish-Stacionin e Energjisë Elektrike, e cila në fillim është
projektuar nga Sir Giles Gilbert Scoott. i ndërtuar në dy faza mes 1947-ës dhe 1963-ës,
Stacioni i Energjisë u mbyll më 1981. Më 1992-ën Galeria Tate në Muzeun e Artit Kombëtar
Britanik propozoi një konkurs për ndërtimin e një objekti për artin modern. Qëllimi për
ndërtesën e re do të ndihmonte gjithnjë zgjerimin e koleksionit në artin modern dhe
bashkëkohor. Në 1995-ën Herzog & De Meuron u shpallën fitues të konkursit. Arkitektët
vendosin galerinë në objektin aktual pa e prishur atë.

Figura 4. (Tate Modern) (Foto 2015, Londër,Angli)
Tate është një shembull i mirë se si ështe ripërdorur ndërtesa, procesi i gjetjes së një jete të re
në ndërtesa të vjetra. Nërtesa ngjan ende me fabrikën e shekullit XX-të nga pjesa e jashtme.
[10]
Santral Istanbul-u hap më 2007 si kompleks kulturor që përbëhet nga muzeu i artit modern,
muze i teknologjisë, amfiteatër, sallë koncertesh dhe librari publike. Gjendet brenda kampusit
të Universitetit të Stanbollit që ka qenë stacioni i parë i energjisë elektrike, ku furnizoi
Stanbollin me energji elektrike prej viteve 1914-1983. Rifunkionalizimi i projektit u realizua
në Universitetin e Stanbolit në partneritet me disa grupe dhe korporata të ndryshme. Hapja
zyrtare e muzeut u bë në shtator të vitit 2007. Ndërsa arkitektët të cilët morën pjesë në
projektim ishin: Nevzat Sayın (librarinë publike), Emre Arolat (hapsirën për shumë qëllime)
ndërsa Han Tumertekin iu bashkua grupit për punën e projektimit në muzeun e energjisë.

[11]
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Figura 5. (Santral Istanbul) (Foto 2015, Stanboll,Turqi)

CaixaForum-mendohet si një magnet tërheqës urban jo vetëm për art-dashësit por për të
gjithë njerëzit që jetojnë në Madrid dhe jashtë saj. Atraktive nuk do të jetë vetëm programi
kulturor i CaixaForum por gjithashtu edhe vetë objekti aq sa masa e saj e rëndë është
shkëputur nga toka në kundërshtim të dukshëm te ligjet e gravitetit dhe në kuptimin real
tërheqë vizitorët brenda.
Kjo adresë e re për artin është e vendosur në zonën e pushtuar deri më tani nga një strukturë
urbane e pa vënë re, e cila ishte stacioni qëndror i energjisë elektrike dhe stacioni i gasit. I
vetmi material i stacionit të vjetër të energjisë të cilin kanë mundur ta përdorin ishin mbetjet e
tullave të klasifikuara, në mënyrë që të vendosen si komponent i ri arkitektonik i projektit
CaixaForum.
Ndarja e formës strukturore dhe nivelit të katit krijon dy botë: njëra poshtë dhe tjetra në katin
lart. “Bota e poshtme” fsheh nën pamjen e një hapsire publike që siguron hapsirën për
teatër/auditorium, dhomat e shërbimeve dhe hapsirat e parkingjeve. Ndërsa kati i
shumëllojshëm lart përmban hollin e hyrjes dhe galeritë, restorantin dhe zyret e administratës.
Aspekti hutues skulpturor i siluetës se CaixaForum nuk është vetëm dekor arkitektonik, por
reflektim piktoresk i ndërtesave përreth. Arkitektët e objektit Herzog & de Meuron (20012008). (Museum 2, 247) [2]
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Figura 6. (CaixaForum) (Foto 2015, Madrid,Spanjë)

3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Muzeumet e Artit Bashkëkohor në kontekste fizike dhe ideologjike, nuk mungojnë në
qendrat e ndryshme botërore përkundrazi janë aq të respektuara dhe të ngritura në piedestalin
më të lartë. Filozofia që përmbajnë ato ka arritur ti mbledh njerëzit dhe tu ruaj atë cka i
përfaqson që ta kenë si një lloj dogme apo besimi në mëndjen dhe shpirtin e tyre. Këto lloj
objektesh me peshën që e kanë janë përfaqsuese të forta të një vendi, janë thesare qe ruajnë
perlat më të çmueshme të historisë dhe kohës.
Në Kosovë, sa i përket përmbushjes së nevojës për zhvillimin e artit dhe kulturës nga ana e
arkitekturës apo hapësirave të planifikuara publike, nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim
të mirë.

-Një hapesirë e kulturës, artit dhe bashkëveprimit shoqëror do të ndihmonte në zhvillimin e
përbashkët të sjelljes në aspektin kulturor, artistik dhe shoqëror.
-“Muzeu i Artit Bashkëkohorë” i projektuar për këtë studim, përfshinë në vete hapsira dhe
funksione që do të ndikonin në pavarësimin e shpirtit dhe mendjes njerëzore. Do ndikonte në
zhvillimin e atyre që me të vërtetë u a ndinë nevojën dhe vlerën, do ishte si djep i kulturës
dhe artit.
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4 METODOLOGJIA
Dizajnimi ka rol bazë në arkitekturë, ku komponentët kryesorë të saj janë: analizat rreth
formave, materialeve, përjetimi dhe hulumtimi rreth përvojave të reja në shqisat e njeriut si
dhe mënyrat e implementimit të saj.

Në dizajnimin e muzeut të artit bashëkohor janë hulumtuar rrymat e filozofisë artistike dhe
aspektet sociale që ndërlidhen me konceptin e hapsirës. Është hulumtuar duke udhëtuar nëpër
kohë rreth rrymave të ndryshme në pikturë, skulpturë, arkitekturë, muzikë, film, dhe histori.
Ku secila prej tyre gjeti rrugën për të ardhur deri tek idea fizike, ku secila pati mundësinë të
lë gjurmë të saj si pjesë e kujtimeve që lëvizin nëpër kohë.
Më tutje është studiuar rreth funksioneve të hapësirave si dhe përceptimit dhe ndjenjën të
cilën përçjonë ato.
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Figura 7. Disa nga skicimet e fillestare për dukjen dhe funksionet e objektit

Me anën e inspirimit dhe informimit, filluan skicimet e para të cilat shprehin edhe mënyrën
frymëzuese dhe kreative të arkitektit në njërën anë ndërsa formës së strukturës e cila vetëm se
kompletohet edhe më tepër me gjetjen e funksioneve dhe pjesëve tjera përbërëse në të. Si dhe
përmes teknikave të ndryshme të zbatimit të instalimeve, ku të cilat përbëjnë edhe pjesën
inovative të projektit, dhe kompletimi i saj u arrit me anë të programeve të dryshme të
arkitekturë.
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5 REZULTATI – MUZEU I ARTIT BASHKËKOHOR

Figura 8. Ortofoto (marrë nga GoogleEarth)

5.1 Historik i vendndodhjes – Ish Tjegullorja (Fabrika e tullave)
Kompleksi i ish Tjegullores, parcelë ideale dhe e përzgjedhur për Muzeun e Artit Bashkëkohor,
është ndërtuar pas luftës së II-të botërore që do të thotë pas viteve `45- të shekullit të kaluar.

Në vitet e `60-ta më konkretisht më 63-64 fabrika ka filluar punën në prodhimin e tullave.
Ndërsa mekanizmi dhe përpunimi i tyre ka qenë i thjeshtë mirëpo pas investimeve në
vitet 70-ta, 80-ta dhe te 90-ta mekanizimi dhe përpunimi u bënë më kompleks dhe më i
avancuar. Rrjedha e ngjarjeve në vitet 98-99 ishte dhe shkaku i mos funkionimit të
fabrikës deri më sot. Ndërsa hapësirat e kompleksit në ditët e sotme shfrytëzohen nga
biznese të vogla.
Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP) mbajnë autoritetin e
hapësirës së kompleksit.[12]

5.2 Arkitektura ekzistuese në parcelë

Kjo zonë ka ndërtesa me etazhitet të ulët kryesisht të tipit-banim, kjo strukturë është e këtij
lloji pasi që njihet edhe si pjesa e vjetër e qytetit. [13] Në parcelë gjenden objektet si tërësi e
ish Tjegullores, ku secila ka pasur nga një funksion përkatës por tashmë janë të shuara prej
kohësh.
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Forma dhe ndërtimi i tyre i përket tipit tradicional, të tipit të tillë janë edhe materialet.
Ndërsa kanë ndodhur edhe shumë transformime ndër vite ku objektit të Tjegullores i janë
bashkangjitur edhe anekse tjera duke i ndryshuar edhe formën por edhe pamjen estetike.
Është bërë një laramani ndërtimesh e materialesh duke e bërë më të mjegullt strukturën
fillestare

Figura 9. Situacioni fillestar i kompleksit (marrë nga arkivi i qytetit)
Ndërsa sa i përket konstrukiosnit, objekti ka konstruksion skeletor të dimesioneve të
ndryshme me shtylla dhe përforcime horizontale dhe vertikale nga betoni i armuar.

Figura 10. Sistemi konstruktiv i ish Tjegullores (marrë nga arkivi i qytetit)
Njëkohësisht shihen edhe dëmtimet e objektit të Tjegullores si dhe objekteve të tjera në
kompleks, gjë që tregon që është e pa mundur shfrytëzimi i tyre, apo edhe resaturimi i tyre.
Për veç se ruajta e ndonjë pjese apo këndi të objektit si në rastin e muzeut ku është ruajtur
muri anësor i ish fabrikës ku shihen format e furrave që janë përdorur për përpunimin e
tullave.
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Anekset e bashkangjitura nuk kanë ndonjë vlerë estetike dhe, këto ndërtime të mëvonshme
dhe transformimet në objekt kanë lënë gjurmë në humbjen e vlerave estetike dhe shtimin e
laramanisë arkitektonike. [14]

Figura 11. Pamje nga kënde të ndryshme në kompleks

5.3 Distancat e pikave kulturore të rendësishme të qytetit
Vendndodhja e projektit ka një distance të afërt me pikat e tjera kulturore dhe artistike të
qytetit siç janë Muzeu Etnologjik dhe Muzeu i Kosovës, pika këto me shumë rëndesi ku së
bashku më Muzeun e Artit Bashkëkohor do të krijojnë një trekëndësh të fortë dhe të
pandashëm në aspektin e trashëgimisë kulturore dhe artistike. Ndërsa në anën tjetër është dhe
Teatri Kombëtar, do ketë edhe më të lehtë përdorimin e teatrit të muzeut në promovimin e
shfaqjeve, përformancave si dhe afrim me subjektet tjera kulturore dhe artistike. Më poshtë
janë distancat mes pikave kryesore të lartpërmendura.
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Pikat kyçe kulturore në Qytetin e

Km

Prishtinës
Muzeu etnologjik “Emin Gjiku”

1.1km

Muzeu i Kosovës

0.9km

Teatri Komëtar i Kosovës

1.1km

Tabela 1. Largësitë mes vendndodhjes dhe pikave kulturore në qytet

5.4 Programi dhe organizimi i “Muzeut të Artit Bashkëkohor”

Programi shoqëror i muzeut udhëhiqet nga administrata e cila menaxhon rrjedhën e programit
të muzeut dhe aktivitetet që zhvillohen në hapësirat e objektit si dhe menaxhimin e
punëtorëve, financat si dhe përgjegjësitë dhe angazhimet gjithëpërfshirëse të muzeut.

Figura 12. Paraqitje skematike e funkioneve kryesore të projektit
Sallat e Galerive do të jetë përgjegjëse për organizimin dhe mbarëvajtjen e aktiviteteve që
lidhen me:
Ekspozitat e përhershme dhe të përkohëshme si dhe sallën fleksibile varësisht prej llojit të
aktivitetit te cilin përmbanë ajo.
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Bibloteka do të jetë përgjegjëse për zhvillimin e aktiviteteve intelektuale, artistike dhe
argëtuese të organizuara për komunitetin si:
Hapësirë për lexim, diskutim, panaire, shkëmbime dhe blerje të librave, konferenca apo edhe
ndonjë aktivitet tjetër si kuadër e kësaj hapësire.
Teatri/auditoriumi merret me organizimin e shfaqjeve, përformancave të ndryshme
artistike, si dhe me organizimin e ngjarjeve të tjera kulturore-artistike siç janë seminaret,
kongreset apo edhe debate të ndryshme publike.
Administrata do të jenë përgjegjëse për menaxhimin e punës së funksioneve dhe aktiviteteve
të cilat përbman muzeu si dhe bashkëpunimin mes organizatave vendore dhe të huaja si dhe
bashkëpunimet shtetërore për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike.

Hapësira e koncerteve Ëdhe kjo hapsirë është funksion i rëndësishëm për arsye se arrin të
mbledh një masë të madhe njerëzish ku të cilët përveç kënaqesisë së tyre personale do të jenë
të rrethuar në mënyre të drejtpërdrejtë edhe nga arti dhe kultura njëkohësisht, ku kurreshtja të
sfidon dhe fillon të endet nëpër hapsirat e muzeut. Pra është një mënyrë indirekte për të
ndikuar dhe për ti dhënë shprehi kulturore masës, në qëllimin e mirë që përmban ky objekt.

5.5 Përshkrimi i projektit të dizajnuar për Muzeun e Artit Bashkëkohor

Oxhaqet shërbejnë si pikë reference për zonën, ku së bashku me projetkin i japin jetë zonës
por edhe qytetit. Ku edhe oxhaqet janë të bashkangjitura në projekt, ku ato do të ruhen si
pjesë e muzeut, si histori e fabrikës por edhe e një periudhe kohore të cilën ato e
përfaqësojnë.

Distanca dysheme-dysheme e përdhesës është 5.7m deri në 6m., ndërsa katit të parë të sallës
së galerisë është 4m dhe e katit të parë të adminstraës është 3.0m.

Distanca e vijës në fasadën e jashtme me oxhakun është 59.2m duke mos përfshirë kuotat e
përdhesës qe janë -0.8m dhe -0.5m.
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Struktura është e vendosur me njërin kënd në veriperëndim dhe këndin tjetër nga juglindja,
ku pjesa e fasadës së përparme nuk ka qasje direkte me rrugën kryesore kjo është bërë që
objekti të ketë pamjen nga hapsira për ekspozimet e jashtme.

Një ndërtim me formë të tillë është bërë nga ndërthurja e vijave të ndryshme në skica me
inspirim nga artisët abstrakt si dhe formës së bazave të para të objektit në mënyrë që mos ti
humben rrënjët nga e kaluara.

Oxhakët nuk janë funksion në ndonjë mënyrë të përdorimit përveçëse paraqitjes së trupit të
tyre fizik dhe aspektin estetik që do ti japin objektit, të cilët tregojnë mjaft për vendin dhe të
kaluarën e objektit, pra mund të shikohen nga afër si ojekte themelore të muzeut dhe të
shihen si objekte të cilat i rezistojnë kohës dhe historisë në qiell të hapur dhe të cilave mund
tu afrohesh, ti prekësh dhe ti shohësh motot nga secili artist i cili do ketë rast ta shprehë
punën e tij dhe të lërë gjurmën e tij në tullat e oxhaqeve të vjetërsuara nga pluhuri, koha dhe
historia.
Pjesa tjetër e fasadave të jashtme të katit sipër është nga materiali brut beton,
ku thyen ritmin e paneleve me lente të akullta gjë që shfaq një kombinim stilesh arkitektonike
mes asaj brutaliste dhe inovative-bashkëkohore.

Parcela ka 9,179.73 m2 Në parcelë ndodhen gjithashtu 108 vende parkingu, duke përfshirë
edhe parkingjet për stafin e administratës.
Projektimi është bërë në atë mënyrë që secili person të ketë qasje të lehtë nëpër hapësirat e
objektit, qasja është bëre me anë të shtigjeve dhe rampave si dhe tabelave të orientimit,
shenjave të ngritura në dysheme. Ndërsa gjendet edhe pika informuese në holl në të cilën
bëhet rezervimi dhe blerja e biletave dhe njëkohësisht edhe informimi rreth ngjarjeve të
ndryshme në muze.
Projekti ka 2,291.25m2 hapësirë totale.
Projekti për secilën nga nivelet e etazheve është përshkruar si në vijim.
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5.5.1 Përdhesa
Në përdhese përfshihen 1.100m2 të shfrytëzueshme dhe të përcaktuara për hapësira të
ndryshme.

Figura 13. Pamja e planimetrisë së përdhesës

Në figurën e planimetrisë së përdhesës, hyrja kryesore gjendet përballë një pamjeje
spektakulare gjë e cila e bën edhe më të dallueshme nga hyrjet e tjera sekondare. Ku përmes
hyrjes kryesore, masa qartas mund të orientohet tek dyqanet e muzeut dhe bar/restorantit dhe
qasje të hapur drejt hollit kryesor që lidhet me funksionet kryesore të muzeut:

› Hyrja në pjesën Jug-Perëndimore, gjendet hyrja kryesore e objektit ku lidhet me funksionet
si: biletaria, dyqanet e muzeut, bar/restoranti me kapacitet 37 personash si dhe qasja e hapur
me hollin kryesor.

› Hyrja në pjesën Jug-Lindore në fasadën e anësore nga rruga kryesore, është hyrja
administrative që përbën përdhesen dhe nëpërmjet një korridori antarët e këtij moduli mund
të qasen ne hollin kryesor, ndërsa përmes komunikimt vertikal kanë mundësi të qasen në
katin e parë të administratës dhe funksioneve të saj.
› Hyrja në Pjesën Veri-Lindore është hyrja e artifakteve dhe bëhet shpërndarja nëpër
hapësirat e galerisë të cilat ndërlidhen mes vete ndërsa përemes komunikimit vertikal ka qasje
në depot dhe instalimet tjera teknike të objektit
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› Hyrja në Pjesën Veri-Perëndimore gjendet dalja emergjente nga teatri/auditorium ku kjo e
fundit ka qasje edhe nga mbrenda përmes nje korridori e cila njëkohësisht shfytëzon hapsirën
për ekspozim pra është një korridor-galeri.

Hapësirat e përdheses janë:
Financat, juristi pjesë e administratës, bar/restoranti, dyqanet e muzeut, biletarinë, hollin
kryesor, sallat e galerisë: sallën fleksibile, sallat me ekspzime të përkohëshme, sallat me
ekspozime të përhershme, sallën për ekspozime të veçanta, teatri/auditorium (kapacitet 84
personash) si dhe hapësira e instalimeve teknike- klimatizimi.

5.5.2 Kati i parë

Kati i parë ndahet si modul i veçantë që përbën administratën, që faktikisht është sa një
etazhë e hapësirave të galerisë që gjenden në përdhesë. Pëfshinë 220.30m2 të shfytëzueshme.
Përmbanë: zyrën e drejtorit, zyrën e ekspertëvë apo edhe mbledhjet, seminaret që mbahen
nga antarët e këtij komponenti, dhoma speciale- një mënyrë ofrimi akomodim mysafirëve siç
mund të jenë për shembull kuratorët apo edhe ndonjë musafirë special në raste speciale, apo
ralla, nyjet sanitare për numër të shfrytëzuesve si dhe zyra e instalimeve të kamerave të
sigurisë.

Figura 14. Pamja e planimetrisë së katit të parë
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5.5.3 Kati i dytë
Në katin e dytë përfshihen 764.64m2 të shfrytëzueshme, gjendet salla e përhersheshme e
eksponateve ku është i inkorporuar edhe oxhaku ku ku njerëzit në këtë etazhë mund ta shohin
oxhakun si pjesë e eksponateve, si dhe nga hapësira lart mund ta shijojne dukjen e
instalacioneve që janë të përfshira në sallën fleksibile poshtë në përdhesë.

Figura 15. Pamja e planimetrisë së katit të dytë

5.5.4 Kulmi
Kulmi i etazheve është i rrafshët ku materializimi ndryshon varësisht dizajnimit te objektit, në
kuotën 5.30m kulmi është me panele që lidhen me fasadat e objektit dhe kanë panele
polikarbon ngjyre perle, lente të akullta të cilat nuk lejojnë dritën dhe rrëzikun në ekspozimet
dhe artifaktet pra janë xhama të cilat kanë shtresa mbrojtese si tek drita ashtu edhe rezistenca
e tyre ndaj thyerjes.
Ndërsa kulmi i etazhës sipër është e vendosur si një modul i veçantë është i përbërë nga
sistemi kostruktiv kaseton. Dhe secila prej tyre kanë pjerrtesi prej 2%.

Figura 16. Pamja e planimetrisë së kulmit
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5.5.5 Bodrumi

Bodrumi ka të shfrytëzueshme rreth 211.45m2, Ndërtesa ka konstruksion hapësinor e lidhur
me themele të veçanta dhe përfshijnë gjithë gabaritin e objektit me përjashtim të pjesës së ku
vetëm kati i parë del konzollë dhe përforcohet me shtylla dhe traje. Në këtë etazhë punohet
tërësisht në aspektin e ruajtjes, deponisë, mirëmbajtjes dhe instalimeve.

Figura 17. Pamja e planimetrisë së bodrumit

Hapësirat e bodrumit janë:
Depot e ekponateve, punëtori për konservim dhe restaurim, punëtori për mirëmbajtjen e
objektit, arkiva në njërën anë, në krahun tjetër gjenden instalimet dhe hapësirat e puntorëve
si: kuzhina doracake e punëtorëve, nyjet sanitare për numër të punëtorëve, nënstacioni i
pompimit të ujit, nënstacioni i energjisë eletrike, nënstacioni i nxemjes, dhe trezori.
Materialet dhe instalimet e përdorura

Ideja dhe qëllimi kanë qenë që me anë të dizajnimit të objektit dhe materializimit të arrihet
ndërlidhja homogjene, pasi njëra e plotëson tjetrën si në aspektin estetik ashtu edhe
emocional. Me format konstruktive është tentuar arritja e madhështisë së objektit, ndërsa me
anë të materializimit përmbushja dhe arritja dhe ndërlidhja e formave më komplekse,
innovative, estetike dhe emocionale.
Llojet e materialeve janë përzgjedhur në mënyrë të përshtatjes së idesë dhe konceptit të
objektit, pasi që secila hapësirë ngërthen histori në vete, secila hapësirë dëshiron të
dominojë në mënyrën e saj të veçantë me anë të, materializimit dhe mishërimit me
natyrën e saj përmbajtësore.
28

Duke filluar nga muret statike dhe lëvizëse, ku këto të fundit varijojnë sipas kërkesave
personale që përshkon llojin e natyrës artistike. Duke vazhduar me dyshemetë të cilat
përshkojnë së pari komfortin njerëzor dhe kombinohen me natyrën estetike të enterierit që
lidhet ngushtë me funksionin e hapësirës, dhe ndezjen e senzorëve emocional.

Figura 18. Skicimet e ndriçimit, Relacioni njeri-hapësirë

Ndërsa panelet e fasadës transparente-polikarbon formojnë murin që përshkon objektin, e cila
transformon objektin në një hapësirë të mbushur me dritë por njëkohësisht e mbron nga ajo.
Përveç që mbron nga rrezet (UV) ultra-violet gjithashtu ka izolim të mirë termik. Për
vizitorët do të jetë një eksperincë që do marrin permes rrjedhës së dritës, artit dhe arkitekturës.

Lenetet ngjyrë perle me shtresat e shumta të tejdukshme mbledhin dhe përhapin dritën, drita
arrinë të materializohet sikur bllok akulli. Gjatë ditës lentet mbushin galerinë me cilësi të
ndryshme të dritës, përderisa gjatë natës kopshti i sklupturave shkëlqen nga ndriçimi i tij që të
jep ndjenjën e dritës së përjetësisë.
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Figura 19. Ventilimi

Projekti i “Muzeut të artit bashkëkohor”, përbëhet edhe nga instalimet e klimatizimit për
qarkullimin e ajrit dhe filtrimin e tij, ku janë të vendosura tubat përgjatë objektit me diametër
ø50cm. Si dhe instalimet e spërkatësve të ujit në rastet emergjente.

Instalimi i rrjetit të ujësjellësit të brendshëm- Zgjidhja e sistemit te ujësjellësit të brendshmëm
përcaktohet nga tipi si dhe qëllimi i objektit, nga kërkesat teknologjike, sanitaro-higjienike,
gjithnjë duke u bazuar në arsyetimet tekniko-ekonomike, këtu merret parasysh edhe cilësia e
ujit, presionet e nevojshme të kalkuluara me llogari hidraulike të cilat uji duhet tu jepet
përdoruesit si dhe veçorive të tjera.
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6 DISKUTIME

Diskutimi është fokusuar kryesisht në pjesën e projektimit të ndërhyrjeve të reja në
ndërtesat ekzistuese dhe instalacionet arkitektonike ne hapësirat publike si dhe rreth zgjedhjes
së dizajnit për planifikimin e “Muzeut të Artit Bashkëkohor” si rezultat i hulumtimeve për
këtë lloj të objekitit dhe hapësirave të cilat përmban, si dhe për informacionet e fituara nga
arti bashkëkohor, fenomenologjia në arkitekturë dhe shfrytëzimi i hapësirave publike dhe
krijimi i muzeumeve. Të cilat janë zbërthyer nga informacionet dhe janë përdorur në projekt.

Këto pika bazë të lartpërmendura, ndikojnë fuqishëm në faktorët të ndryshëm ideologjik dhe
rolet e tyre në shqisat e njeriut. Kështu gjatë dizajnimit të projektit, janë përcjellë këto
parametra në mënyrë që rezultati të jetë një hapësirë ku njerëzit ftohen jo vetëm për të
eksploruar brenda hapësirave, por edhe të përfshihen në aktivitetet të cilat ofron.

Vëmendja drejt oxhaqeve që do të ndriqohen dhe do të duken si dy objekte paralele qe priten
në infinit do të përmbushet me strukturën tjetër në krah të saj, pra me muzeun i cili është i
mbështjellur më lentet e paneleve si të akullta të cilat të lënë një mister nga jashtë në mënyrë
per të bërë kurioz për brendësinë e saj. Skulpturat në hapsirën e jashtme janë sikur
udhërrëfyes, të cilat të ulin në makinën e kohës dhe të dërgojnë deri në përjetësinë e kohës
dhe gjërave që ka lënë pas. Parimet filozofike të artit bashkëkohor na tregojnë se çka do që
krijomë duke u inspiruar qoftë nga e kaluara apo edhe e ardhmja duke përdorur inovacion ajo
do mbetet e bashkë kohës tonë që do ecë përpara.
Pra në dizajnimin e objektit është gjetur inspirim nga e kaluara, duke menduar për të
ardhmën apo duke përdorur inovacion për të krijuar diçka bashkëkohore.
Ku dhe përceptimi i hapësirës në shqisat e njeriut luan rol në përmbushjën e shpirtit, si dhe
ngritjen në piedestal të objektit dhe më tej, vendit. Ku secila hapsirë e trajtuar në mënyrë të
veçantë jep shumë nga vetja, duke përshirë formën, materialet, ngjyrën të cilat arrijnë të jenë
katalizatorë ndezës në shqisat e njeriut.
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Brendia e ndërtesës ofron ambient të ngrohtë krahas pamjes së akullt nga jashtë, ku struktura
përmban dy kuptime të rëndesishmë siç janë dinamika nga jashtë dhe qetësia nga brenda ku
të dyja krijojnë një dyfishim të atraksionit, dyfishim të ndjenjës së adrenalinës gjithmonë në
kuptimin e mirë të saj.
Ku nga brendësia ke një pamje të gjerë të skulpturave dhe oxhaqeve që duket që kanë lëshuar
rrënjë deri në shtresat më ë thella të tokës.
Holli kryesor i cili ofron një mori mundësish për qasje në funskione të ndryshme, të ofron
qasje në hapsirën fleksibile dhe më pas në thesarin që gjendet më në brendësi të objektit, dhe
prap të sfidon me nje ambient sic është teatri/auditoriumi në skajin tjetër.

Ndërsa ndërlidhja me ambiente të punës, vendosja e mureve të xhamit në hapsirat e punës së
muzeut dhe asaj të biblotekës, që të gjitha këto janë bërë me qëllim të zgjerimit të hapsirës,
lirisë vizuele si dhe që të nxitet një kulturë transparente apo kulturë produktiviteti në
“Muzeun e Artit Bashkëkohor”.
Muzeu ka për qëllim nxitjen dhe mbështetjen në zhvillimin dhe ngritjen intelektuale, dhe të
jetë gjithmon mirëpritës për të gjithë ata të ata të cilët duan të zhvillohen përbrenda këtyre
hapsirave.
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7 PËRFUNDIMI

Me projektin e “Muzeut të Artit Bashkëkohor” për qytetin e Prishtinës, komunitetit vendas
dhe qytetarëve tjerë do t`u ofrohej mundësi unike për të pasë një përmbledhjë të historisë dhë
artit në një vend ku njëkohësisht do të ndikonte në zhvillimin dhe hulumtimin e tyre në
kulturë dhe art, si dhe shprehinë e komunikimit dhe bashkëveprimit mes vete.
Kompleksi i muzeut ka të paraparë të ketë edhe të punësuar gjë që do të ndikonte pozitivisht
në punësim, ku ndër ta janë edhe studentët të cilët përveç se do punonin do shfrytëzonin
hapësirën edhe për zgjerimin e njohurive shkollore. Ky fakt dëshmon për e ndikimin që do
ketë ky objekt në shoqërinë e vendit brenda një intervali të shkurtër, duke e zhvilluar këtë të
fundit në aspektet sociale, kulturore dhe artistike.
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